**Phụ lục**

**DANH SÁCH 70 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN CỦA 09 TỈNH**

**THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH**

**AN TOÀN THỰC PHẨM**

*(Kèm theo Quyết định số /2021/QĐ-TTg*

*ngày tháng năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tỉnh, thành phố, huyện** | **TT** | **Tên tỉnh, thành phố, huyện** |
| **I** | **Hà Nội: 30** | 9 | Quận 11 |
| 1 | Quận Ba Đình | 10 | Quận 12 |
| 2 | Quận Bắc Từ Liêm | 11 | Quận Bình Tân |
| 3 | Quận Cầu Giấy | 12 | Quận Bình Thạnh |
| 4 | Quận Đống Đa | 13 | Quận Gò Vấp |
| 5 | Quận Hà Đông | 14 | Quận Phú Nhuận |
| 6 | Quận Hai Bà Trưng | 15 | Quận Tân Bình |
| 7 | Quận Hoàn Kiếm | 16 | Quận Tân Phú |
| 8 | Quận Hoàng Mai | 17 | Huyện Bình Chánh |
| 9 | Quận Long Biên | 18 | Huyện Cần Giờ |
| 10 | Quận Nam Từ Liêm | 19 | Huyện Củ Chi |
| 11 | Quận Tây Hồ | 20 | Huyện Hóc Môn |
| 12 | Quận Thanh Xuân | 21 | Huyện Nhà Bè |
| 13 | Huyện Ba Vì | 22 | Thành phố Thủ Đức |
| 14 | Huyện Chương Mỹ | **III** | **Cần Thơ: 02** |
| 15 | Huyện Đan Phượng | 1 | Quận Ninh Kiều |
| 16 | Huyện Đông Anh | 2 | Quận Bình Thủy |
| 17 | Huyện Gia Lâm | **IV** | **Đà Nẵng: 01** |
| 18 | Huyện Hoài Đức | 1 | Quận Hải Châu |
| 19 | Huyện Mê Linh | **V** | **Hải Phòng: 03** |
| 20 | Huyện Mỹ Đức | 1 | Quận Kiến An |
| 21 | Huyện Phú Xuyên | 2 | Quận Ngô Quyền |
| 22 | Huyện Phúc Thọ | 3 | Huyện Thủy Nguyên |
| 23 | Huyện Quốc Oai | **VI** | **Đồng Nai: 02** |
| 24 | Huyện Sóc Sơn | 1 | Thành phố Biên Hòa |
| 25 | Huyện Thạch Thất | 2 | Huyện Long Thành |
| 26 | Huyện Thanh Oai | **VII** | **Thanh Hóa: 06** |
| 27 | Huyện Thanh Trì | 1 | Thành phố Thanh Hóa |
| 28 | Huyện Thường Tín | 2 | Thành phố Sầm Sơn |
| 29 | Huyện Ứng Hòa | 3 | Huyện Hoằng Hóa |
| 30 | Thị xã Sơn Tây | 4 | Huyện Nga Sơn |
| **II** | **Thành phố Hồ Chí Minh: 22** | 5 | Huyện Thọ Xuân |
| 1 | Quận 1 | 6 | Thị xã Nghi Sơn |
| 2 | Quận 3 | **VIII** | **Hà Tĩnh: 03** |
| 3 | Quận 4 | 1 | Thành phố Hà Tĩnh |
| 4 | Quận 5 | 2 | Thị xã Kỳ Anh |
| 5 | Quận 6 | 3 | Huyện Thạch Hà |
| 6 | Quận 7 | **IX** | **Gia Lai: 01** |
| 7 | Quận 8 | 1 | Thành phố Pleiku |
| 8 | Quận 10 |  |  |